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De¤iflik Yöntemlerle ‹flleme Tabi Tutulmufl Süt Karma Yemlerinin
Korunmufl (By-Pass) Protein De¤erlerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir
Araflt›rma*

B. Zehra SARIÇ‹ÇEK
Ondokuzmay›s Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Samsun-TÜRK‹YE

Gelifl Tarihi: 13.09.2000

Özet: Araflt›rma, farkl› muamelelere (ya¤, Y; tannik asit, TA; ya¤+tannik asit, Y+TA) tabi tutulmufl süt karma yemleri (SKY)’nin
rumende parçalanma karakteristiklerinin belirlenmesi amac›yla yap›lm›flt›r.
‹n situ denemede Y(%1, 2, 3 ve 4) ve TA(% 2.5, 5.0 7.5 ve 10.0) ve Y+TA(ya¤ ve tannik asitin tüm seviyelerinin birbiriyle
kombinasyonu) muamelesine tabi tutulan toplam 25 adet SKY’nin rumen kanülü tak›lm›fl 3 bafl Karayaka koçunda 4, 8, 12 ve 24
saatlik inkübasyondan sonraki rumen kuru madde (KM) , organik maddeler (OM) , ham protein (HP) parçalanabilirlikleri, bunlara ait
parçalanma parametreleri (a, b, a+b ve c) ile pepsinde çözünen nitrojen içerikleri incelenmifltir.
Yemlerin in situ rumen KM, OM ve HP parçalanabilirlikleri tümü ile de¤erlendirildi¤inde mikrobiyal parçalanmaya karfl› en dayan›kl›
yemin 3Y+2.5TA oldu¤u görülmektedir. Pepsinde çözünürlük bak›m›ndan 1Y+2.5TA ile 2Y+2.5TA en iyi sonucu vermifltir.
TA muamelesine tabi tutulan yemler aras›nda rumendeki mikrobiyel parçalanmaya karfl› en dayan›kl› yemin 10TA oldu¤u, oysa
pepsinde çözünürlülük bak›m›ndan ise en yüksek de¤ere 7.5TA’in sahip oldu¤u, 2.5TA, 5.0TA ve 7.5TA aras›nda ise fark bulunmad›¤›
(P>0.05) belirlenmifltir. Y muamelesine tabi tutulan yemler aras›nda 2Y’nin di¤erlerinden daha iyi bir de¤er gösterdi¤i görülmüfltür.
Anahtar Sözcükler: Süt karma yemi, korunmufl protein, ya¤, tannik asit, muamele

An Investigation on Determining Protected (By-Pass) Protein Values of Dairy Compounds
Exposed to Different Treatments
Abstract: This study was carried out to determine the degradation characteristics of dairy compound feeds (DCF) subjected to
various treatments, (fat, F; tannic acid, TA; fat+tannic acid, (F+TA), as well as the combination of all levels of F and TA).
In the in situ trial, ruminal dry matter (DM) degradabilities, organic matter (OM) degradabilities, crude protein (CP) degradabilities
and degradation parameters belonging to degradability values (a, b, c, a+b) and pepsin soluble nitrogen contents of 25 DCF were
subjected to F (1, 2, 3 and 4%) , TA (2.5, 5.0, 7.5 and 10%) and F+TA (a combination of all levels of F and TA). They were
examined after 4, 8, 12 and 24 incubation in 3 ruminal cannulated Karayaka wethers.
According to the in situ DM, OM and CP degradability values the most resistant feed to microbial degradation is 3F+2.5TA. The
highest pepsin solubility was obtained from 1F+2.5TA and 2F+2.5TA.
Of feed exposed to TA treatment, the most resistant to microbial degradation was 10TA. In terms of pepsin solubility, the highest
value was found for 7.5TA, while no difference could be determined between 2.5TA, 5.0TA and 7.5TA (P>0.05). When the feeds
exposed to F treatment were evaluated in terms of degradation characteristics it was seen that 2F gave better results when
compared to the other feeds.
Key Words: Dairy compound feed, protected protein, fat, tannic acid, treatment

Girifl
Canl›lar›n, gerek yaflam›n›n devam›nda gerekse çeflitli
ürünlerin elde edilmesinde besin maddelerinden biri olan
protein önemli bir yer tutmaktad›r.

Ruminantlarda protein ihtiyac› genel olarak ham
protein ya da rumende parçalanmam›fl yem proteini
(korunmufl protein) ve rumende de¤iflik azot
kaynaklar›n›n kullan›m› ile sentezlenen mikrobiyel

* Bu çal›flma TÜB‹TAK (TOGTAG-2034) taraf›ndan desteklenmifltir.
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proteindir (1). Yüksek verimli hayvanlar›n protein
gereksinimlerinin eksiksiz karfl›lanabilmesi için, proteince
zengin kaliteli kaba yemlerin yan›nda, kesif yemlerin de
proteince
zengin
olmas›
ve
hatta
rumen
mikroorganizmalar› taraf›ndan parçalanarak, mikrobiyel
proteinlere dönüfltürülmesini önleyecek tedbirlerin
al›nmas› gerekmektedir (2).
Proteinlerin rumen fermantasyonundan korunmas› ve
dolay›s› ile parçalanabilirliklerin azalt›lmas› için uygulanan
bir çok metod vard›r. Bunlar›n bafl›nda s›cakl›k ve bas›nç
uygulanmas›, formaldehit, tannik asit ile muamele, kan ile
kaplama ve ya¤ muamelesi v.s. gelmektedir (3, 4).
S›cakl›k muamelesi, bilinen en eski metoddur. Ancak
s›cakl›k ile muamele usulüne uygun yap›lmad›¤› takdirde
karl› bir metod olmaktan ç›kar (5, 6).
Formaldehit muamelesi ucuz ancak kanserojen
etkisinin olmas› nedeniyle kullan›m›na s›n›rlama getirilen
bir uygulama fleklidir. Di¤er taraftan formaldehit ile
muamele s›ras›nda, muameleyi uygulayan kifliler aç›s›ndan
da risk bulunmaktad›r (6).
Kan ununun rumende parçalanmaya karfl› iyi direnç
gösterdi¤i bilinmektedir (7). Kanla kaplanan protein ek
yemleri, rumen mikroorganizmalar›n›n sald›r›lar›na karfl›
daha dayan›kl› hale dönüflmektedir. Ancak kan yoluyla
hayvanlara hastal›k geçme riski bu yolun olumsuz taraf›n›
oluflturmaktad›r.
Bitki protein konsantrelerinin tannik asit (tanen) ile
muameleye
tabi
tutulmas›,
proteini
rumen
parçalanmas›ndan korumak için kullan›lan bir di¤er
metoddur.
Tannik asidin rumen fonksiyonu üzerine olumsuz bir
etki yapmaks›z›n, proteinleri rumen parçalanmas›ndan
%90 oran›nda koruma sa¤lad›¤› bildirilmektedir (5, 7, 8).
Nishimuta ve ark., (9) yapt›klar› çal›flmada, soya
küspesini, formalin (%1), tannik asit (%9) ve s›cakl›k ile
muamele ederek kuzularda sindirim ve N dengesini
belirlemeye çal›flm›fllard›r. Kontrol ve deneme gruplar›n›n
kuru madde (KM) ve ham protein (HP)’ne ait sindirilme
dereceleri, s›ras›yla, %70.90 ve 75.44; 68.22 ve 65.95;
64.55 ve 46.45; 69.06 ve 67.55 olarak saptanm›flt›r.
Al›konan N miktar› ise kontrol, s›cakl›k, formaldehit ve
tannik asit ile muamelede, s›ras›yla, 2.87, 3.93, 2.18 ve
3.12 g. olarak belirlenmifltir.
Pan ve Maitra (10) tannin ve pür tannik asit ile
muamele edilmifl yer f›st›¤› küspesi proteininin mikrobiyel
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parçalanabilirlik ve kan serum konsantrasyonuna etkisini
belirlemek amac›yla fistüllü keçilerde yapt›klar› çal›flmada,
rumen s›v›s›nda total N, NPN, protein-N ve amonyak N ile
kan serum üre konsantrasyonunun muamelelerden
etkilenmedi¤ini, tannik asit ile muamelenin korunmufl
protein düzeyini art›rd›¤›n› belirlemifllerdir.
Sar›çiçek, (11) protein kaynaklar›n›n tannik asit ile
muamelesinin rumen kuru madde parçalanabilirli¤i
(KMP), organik madde parçalanabilirli¤i (OMP) ve ham
protein parçalanabilirli¤i (HPP)’ni düflürdü¤ünü
bildirmektedir.
Protein ek yemlerinin ya¤ ile muamelesinin de
rumende protein parçalanabilirli¤ini azaltt›¤› ileri
sürülmektedir (3). Bu sistemde ya¤ protein ile emülsifiye
edilmekte, bunu müteakip protein ya formaldehit veya
tannik asit ile muameleye tabi tutulmaktad›r.
Smith ve Boling (12), serbest metiyonini ruminal
parçalanmadan korumak için bir ya¤ -protein matriksi
oluflturmufllar ve bu matriksin etkilerini incelemifllerdir.
Araflt›r›c›lar, serbest metiyoninin ya¤ ile kaplanmas›n›n,
absorbsiyon alanlar›na ve dokular›na, metiyoninin serbest
b›rak›lmas›nda etkili oldu¤unu bildirmifllerdir.
Forster ve ark.,(13) süt s›¤›rlar› için oluflturduklar›
dört farkl› karman›n (%14-%17 HP’li) KM
parçalanabilirliklerinin s›ras›yla, (%), 54, 49, 43 ve 58
oldu¤unu bildirmifllerdir.
Kirkpatrick ve Kennelly (14), SK içeren %16.5 ve
%19.0 HP’li rasyonlar›n 12 ve 24 saatlik inkübasyon
sonunda in situ rumen KMP ile a ve b parçalanma
karakteristiklerini ve effektif protein parçalanabilirli¤i
(EPP) ni s›ras›yla %59.5, %69.9; %34.9, %42.3 ve
%59.9; %62.9, %71.7, %33.9, %41.7 ve %61.4 HPP
ise yine ayn› s›rayla %71.2, %81.4, %32.1, %70.5,
%67.7; %79.2, %87.5, %31.8, %59.6, %72.8 olarak
bildirmifllerdir.
Nalsen ve ark. (15), bu¤day veya m›s›r içeren
karmalar›n 15 saatlik rumen inkübasyonu sonundaki
HPP’ni s›ras›yla, (%), 41 ve 29 olarak belirlemifllerdir.
Nianogo ve ark. (16), süt s›¤›rlar› için haz›rlanan iki
farkl› karman›n KM ve HP’inin etkin parçalanabilirliklerini
s›ras›yla (%), 51.2 ve 61.2 olarak belirlemifllerdir.
Badamana ve Sutton (17), bu¤day k›rmas›, m›s›r, soya
küspesi ve vitamin+mineral kar›fl›m›ndan oluflan HP
içerikleri farkl› (%11.2, 18.2 ve 25.5) rasyonlar›n in situ
rumen
KMP’nin
hesaplanmas›nda
kullan›lan

B.Z. SARIÇ‹ÇEK

parametrelerin s›ras›yla, “a” için (%) 21.6, 21.6 ve 21.6;
“b” için (%), 50.1, 53.1 ve 51.9; “c” için saatte (%)3.4,
2.9 ve 3.7 oldu¤unu bildirmifllerdir. ‹n situ HPP’nin
hesaplanmas›nda kullan›lan parametrelerin ise ayn›
s›rayla, (%) 26.9, 28.3 ve 17.9; 63.6, 67.0 ve 79.5;
saatte 11.1, 13.5 ve 16.0; EHPP’nin ise (%), 64.3, 71.0
ve 71.3 oldu¤unu bildirmifllerdir.
Doreau ve ark. (18), ruminant yemlerini ya¤ ile
muamele etmenin, besin maddelerinin sindirilebilirli¤i
üzerine etkisi olup olmad›¤›n› belirlemek için yapt›klar›
çal›flmada; ya¤ ilavesinin OM sindirilebilirli¤ini
düflürdü¤ünü, fakat rumendeki OM sindirilebilirli¤i ve
duedonuma ulaflan toplam N ile mikrobiyel N ak›fl›n›
etkilemedi¤ini bildirmifllerdir. Araflt›r›c›lar ya¤ ilavesinin in
situ rumen KMP’ni düflürdü¤ünü (%36’dan %34’e)
“b”’nin etkilenmedi¤ini, ancak “c”’yi düflürdü¤ünü
bildirmifllerdir.
Ravi ve ark. (19), yapt›klar› bir çal›flmada %16 yer
f›st›¤› küspesi içeren rasyonun 24 saatlik
inkübasyonundan sonra, KMP’ni %47.0, HPP’ni ise
%51.0 olarak belirlemifllerdir.
Sar›çiçek (20) yapt›¤› bir çal›flmada, protein kayna¤›
olarak kulland›¤› FK, SK, ATK ve TYS’n›n 24 saatlik
inkübasyon sonundaki KMP, OMP ve HPP’ni s›ras›yla;
%86.06, 86.01, 70.66 ve 70.21; %85.20, 90.32,
70.96 ve 71.29; %84.48, 84.01, 87.41 ve 66.13 olarak
belirlemifllerdir. k=0.05’te effektif kuru madde
parçalanabilirli¤i (EKMP), effektif organik madde
parçalanabilirli¤i (EOMP) ve EPP’ni ise s›ras›yla; %66.05,
67.35, 56.60 ve 53.25; %66.80, 69.45, 56.30 ve
54.00; %66.70, 65.80, 68.20 ve 49.05 olarak
belirlemifllerdir.
Ocak (21), süt karma yeminin 12 ve 24 saatlik
inkübasyondan sonra KMP, OMP ve HPP ile “a”, “b” ve
“c” parametrelerini s›ras›yla; %59.76, 80.31, saatte
11.72, % 83.98, 95.69, saatte 7.08; %62.91, 83.15,
saatte 14.49; %83.22, 97.71, saatte 7.27; %68.14,
83.17, saatte 20.26; %70.05, 90.29 ve satte 9.71
olarak belirlemifltir.
Literatür bilgilerinin ›fl›¤› alt›nda bu çal›flma, Y (%1, 2,
3 ve 4), TA (%2.5, 5.0, 7.5 ve 10.0) ve Y+TA (her Y
düzeyinde her TA düzeyi) muamelesine tabii tutulmufl süt
karma yeminin (SKY)'’in in situ rumen KM, OM ve HP
parçalanabilirlikleri
ile
baz›
parçalanma
karakteristiklerinin belirlenmesi amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metot
Denemede hayvan materyali olarak rumen kanülü
tak›lm›fl 3 bafl, 4 yafll› Karayaka koçlar› kullan›lm›flt›r.
Yem materyali olarak % 18 HP ve 2500 kcal/ME
içeren, SKY kullan›lm›flt›r .
Tannik asit muamelesi için; % 10’luk tannik asit
çözeltisi haz›rlanm›fl (10) ve SKY, kuru madde (KM)
esas›na göre her 100g KM’ye ayr› ayr› 0, 2.5, 5.0, 7.5 ve
10.0 ml tannik asit çözeltisi gelecek flekilde muamele
edilmifltir.
Ya¤ muamelesi için, yine KM esas›na göre SKY’nin her
100g. KM’sine s›ras›yla 1, 2, 3 ve 4 g ya¤ gelecek flekilde
iflleme tabi tutulmufltur.
Ya¤+tannik asit muamelesinde ise, ya¤ ile muamele
edilmifl süt karma yemleri (her ya¤ düzeyinden 4 adet)
tekrar tannik asit ile muameleye tabi tutulmufllard›r.
Rumen kanülü tak›lm›fl koçlar deneme süresince KM
ihtiyac› düzeyinde iyi kalitede kuru çay›r otu ve bir miktar
kuzu besi yemi (yaflama pay›x1.25 esas›na göre 1 kg kuru
çay›r otu+ 0.4 kg kesif yem) ile yemlenmifllerdir (22).
‹çerisinde 5 g yem bulunan naylon torbalar 4, 8, 12 ve
24 saat süre ile rumende inkübasyona b›rak›lm›flt›r (23).
Her bir yem her bir koçta her bir süre için ikifler
tekerrürlü olarak incelenmifltir. Torbalar›n rumendeki
durumu ve rumenden ç›kart›lmas›nda Orskov (24)’un
önerileri dikkate al›nm›flt›r.
‹nkübasyon sonras› her hayvan ve her süre için ayr›
ayr› KM, OM ve HP parçalanabilirli¤i Susmel ve
ark.(25)’n›n önerdi¤i formül kullan›larak hesaplanm›flt›r.
Yirmidört saatlik inkübasyona b›rak›lan yemlerde Mir
ve ark. (23)’n›n aç›klad›¤› flekilde pepsinde çözünen
nitrojen (N) içerikleri de belirlenmifltir.
Gerek denemede kullan›lan yemlerde, gerekse
torbalarda kalan örneklerde HP, HY, HP ve KM analizleri
Weende Analiz yöntemine göre Aky›ld›z (27) taraf›ndan
aç›kland›¤› flekilde, yemlerde sellüloz tayini Lepper
yöntemine göre Bulgurlu ve Ergül (28)’ün aç›klad›¤›
flekilde analiz edilmifltir.
Araflt›rmada elde edilen KMP, OMP ve HPP ve
parçalanma karakteristikleri tek yönlü varyans analizi ile
(ANOVA-I) kontrol edilmifl ve ortalamalar aras› farkl›l›klar
Duncan çoklu karfl›laflt›rma metoduna göre (MSTAT) test
edilmifltir (29).
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Bulgular
Yirmidört saatlik inkübasyondan sonra ise en yüksek
KMP, muamelesiz SKY’nde (% 63.81) meydana
gelmifltir. En düflük parçalanabilirlik ise 3Y +2.5TA’da
(%49.75) meydana gelmifltir. Bu çal›flmadaki 24 saatlik
rumen inkübasyondan sonraki en yüksek ve en düflük
de¤erler aras›nda istatistiksel olarak çok önemli farkl›l›k
vard›r (P< 0.01).
Y›kama kayb› olan “a” de¤eri muamelesiz SKY’nde
(%37.08) en yüksek, 4Y+7.5TA’da en düflük de¤ere (%
4.71) ulaflm›flt›r. “b” de¤eri bak›m›ndan en yüksek de¤er
1Y’de (%55.13), en düflük de¤er 3Y+10TA’da (%27.68)
ortaya ç›km›flt›r. “a+b” bak›m›ndan en yüksek de¤ere
1Y(%89.70), en düflük de¤ere ise 3Y+2.5TA(%55.15)
sahip olmufltur. “c” de¤eri bak›m›ndan da 1Y+5.0TA
(satte,%21.52) en yüksek de¤eri gösterirken, 1Y
(saatte,%3.17) en düflük de¤eri göstermifltir.
EKMP bak›m›ndan k=0.06’da en yüksek de¤er
muamelesiz SKY’nde (satte,% 54.95 ) belirlenmifl en
düflük de¤er ise 3Y+2.5TA’da (saatte,%41.85) yer
alm›flt›r.
OMP bak›m›ndan 24 saatlik inkübasyonda en yüksek
de¤er 5.0TA muamelesinde (% 63.40) görülürken, en
düflük parçalanabilirlik ise 3Y+2.5TA (%50.01)’da,
bulunmufltur. OM’nin y›kama kayb› veya “a” de¤eri
bak›m›ndan en yüksek parçalanabilirlik 5.0TA’da
(%44.20), en düflük parçalanabilirlik ise 2Y+5.0TA’da
(2.54) meydana gelmifltir. Yemlerin OMP’ne ait “b”
de¤erleri bak›m›ndan en yüksek parçalanabilirlik
4Y+10TA’da (% 68.37), en düflük parçalanabilirlik ise
3Y+2.5TA’da (% 28.12) meydana gelmifltir. “a+b” de¤eri
bak›m›ndan en yüksek parçalanabilirlik 4Y+10TA’da (%
90.39), en düflük parçalanabilirlik ise 1Y+7.5TA’da
(%53.91) oluflmufltur. “b”’nin parçalanma h›z› yani “c”
de¤erleri bak›m›ndan en yüksek sonuç 2Y+5.0TA’da
(saatte, % 30.15), en düflük sonuç ise 1Y’de (saatte, %
3.03) bulunmufltur.
Yemler EOMP bak›m›ndan incelendi¤inde k=0.06 en
yüksek de¤erler 5.0TA’da, s›ras›yla (%), 56.70 olarak, en
düflük EOMP 3Y+2.5TA’da (%), 42.40 olarak
belirlenmifltir.
HPP bak›m›ndan 24 saatlik inkübasyon sonunda ise en
yüksek HPP muamelesiz SKY’de (% 67.39), en düflük
de¤er ise 3Y+10TA’da (%46.86) belirlenmifltir.
HPP’ne ait en yüksek “a” de¤eri 4Y’de (% 40.51) en
düflük de¤er ise 3Y+5.0TA’da (%1.72) elde edilmifltir.
950

“b” de¤eri bak›m›ndan en yüksek de¤er 4Y+10TA’da (%
59.24), en düflük “b” de¤eri ise 2Y+2.5TA’da (%27.70)
bulunmufltur. HPP bak›m›ndan toplam parçalanabilirlik,
yani “a+b”’nin parçalanabilirli¤i bak›m›ndan en yüksek
de¤er 1Y’de (% 80.48), en düflük de¤er ise 4Y+5.0TA’da
(%50.44) bulunmufltur. “b”’nin parçalanma h›z› “c”
bak›m›ndan en yüksek parçalanabilirlik 4Y+5.0TA’da
(saatte % 3.83) gerçekleflmifltir. EHPP’ne ait verilere
göre k=0.06 ’daki en yüksek de¤er 1Y’de (% 55.30) en
düflük de¤er ise 3Y+10TA’da (% 34.10) bulunmufltur.
Yemlerin
pepsinde
çözünen
N
içerikleri
de¤erlendirildi¤inde en yüksek N çözünürlü¤ü
1Y+2.5TA’da (% 52.46), en düflük çözünürlük ise
4Y+7.5TA’da (% 30.38) meydana gelmifltir.

Tart›flma
Yirmidört saatlik rumen inkübasyonundan sonraki
KMP, Kirkpatrick ve Kennelly (14) ile Ocak (21)’›n
bildirdikleri de¤erlerden düflük bulunmufltur. Ancak
Nianogo ve ark. (15)’n›n bildirdi¤i de¤erler ile uyum
içerisinde, Ravi ve ark., (19)’n›n bildirdi¤i de¤er (%
47)’den ise yüksek olmufltur.
Bu çal›flmada elde edilen SKY’nin KMP’lik
karakteristiklerinden y›kama kayb› olan “a” de¤erine ait
sonuçlar Kirkpatrick ve Kennelly (14), Nianogo ve ark.
(15), Badamana ve Sutton (17), Ravi ve ark. (19)’n›n
bildirdi¤i “a” de¤eri ile uyum gösterirken, Sar›çiçek
(1998)’in bildirdi¤i verilere uymamaktad›r. Yem ve
muamele farkl›l›klar› parçalanma karakteristiklerinin de
farkl› olmas›na neden olmufltur. “b” de¤eri bak›m›ndan
Kirkpatrick ve Kennelly (14) ile Badamana ve
Sutton(17)’un verileri bu çal›flmada elde edilen de¤erler
aras›nda yer alm›flt›r. Bu çal›flmaya ait “a+b” ve “c” de¤eri
bak›m›ndan en yüksek de¤er ile en düflük de¤erler
literatür bildiriflleri ile (Badamana ve Sutton(17); Sibanda
ve ark.(30); Ocak (21)) uyum içerisindedir.
Bu çal›flmada OMP bak›m›ndan 24 saatlik
inkübasyonda elde edilen en yüksek de¤er Sar›çiçek
(11)’in bulgular›ndan daha düflük olmufltur.
Sar›çiçek (11), tannik asit muamelesinde OMP’ne ait
karakteristiklerden a, b, c ve a+b bak›m›ndan bu
çal›flmada elde edilen rakamlardan daha düflük de¤erler
bulmas›na ra¤men, Ocak (21) a ve c de¤erlerini bu
çal›flmada elde edilen alt ve üst s›n›r de¤erleri aras›nda,
ancak b ve a+b de¤erlerini ise daha düflük bulmufltur.

B.Z. SARIÇ‹ÇEK

OM
parçalanabilirlikleri
ve
parçalanma
karakteristikleri dikkate al›nd›¤›nda rumendeki
mikrobiyel parçalanmaya karfl› 3Y+2.5TA’n›n di¤er
yemlere nazaran daha dayan›kl› oldu¤unu söylemek
mümkündür.
Bu çal›flmada elde edilen 24 saatlik inkübasyon sonras›
HPP, Forster ve ark. (12), Ravi ve ark. (19) ve Nianogo
ve ark. (16)’n›n bildirdi¤i de¤erlerle uyum içerisindedir.
HPP’ne ait “a” de¤eri Kirkpatrick ve Kennelly (14),
Nianogo ve ark. (16) ve Badamana ve Sutton (17)’un
bildirdi¤i de¤erler ile uyum içerisindedir. “b” de¤eri
bak›m›ndan elde edilen de¤er Badamana ve Sutton
(17)’un bildirdi¤i de¤erlerden düflüktür. HPP bak›m›ndan
toplam parçalanabilirlik, yani “a+b” de¤eri Ocak (21)’›n
bildirdi¤i de¤erlerden düflük bulunmufltur. “c” de¤eri
Badamana ve Sutton (17) ile Ocak (21)’›n bildirdi¤i
de¤erler ile uyum içerisindedir.
‹n situ rumen HPP’leri tümü ile de¤erlendirildi¤inde
mikrobiyel parçalanmaya karfl› en dayan›kl› yemin
3Y+10TA oldu¤unu söylemek mümkündür. Zira

rumendeki protein parçalanmas›ndan korunman›n en iyi
göstergesi olan EHPP en düflük bu yemde meydana
gelmifltir.
Yemlerin pepsinde çözünürlü¤ü, korunmufl proteinin
ince ba¤›rsaklarda çözünürlü¤ünün iyi bir göstergesidir.
Zira
proteinleri
rumen
mikroorganizmalar›n›n
sald›r›lar›ndan korumak için uygulanan baz› muameleler,
proteinin afl›r› korunmas›na neden olur ki bu muameleler
proteinin ince ba¤›rsaklarda bile çözünürlülü¤ünü
azaltabilir (7). Bu durumda korunmufl protein, ince
ba¤›rsaklarda da yeterince sindirilmeden d›flk› ile d›flar›
at›l›r.
Sonuç olarak SKY’nin Y, TA ve Y+TA muamelesine
tabi tutulmas›, karma yemin rumen KM, OM ve HP
parçalanabilirliklerini düflürmektedir. Bunlar aras›nda
parçalanma
karakteristikleri
bak›m›ndan
bir
de¤erlendirme yap›lacak olursa TA ve Y+TA muamelesine
tabi tutulan SKY’leri Y muamelesine nazaran daha iyi
koruma sa¤lamaktad›r. Pepsinde çözünürlük bak›m›ndan
en iyi sonucu 1Y+2.5TA ile 2Y+2.5TA vermifltir.
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